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Abstract 
More than any other medium, Cinema can express the ‘spirit’ of modern 
industrial civilization (Abruzzese, 2006; 2008; Casetti, 2008), by telling about 
other media (Frezza, 1996; 2014) through the post‐modern phase up to the 
present Post‐Media age (Krauss, 2004) even foreshadowing the mediascape 
evolution (Young, 2006). Over the last decade Cinema has told about social 
media as complex contests where identity building or re‐configuration take 
place.  
Identity’s building is an on‐going and almost infinite process, well expressed 
by the concept of identization (Melucci, 1991). This process grounds on the 
reflexive project of the self (Giddens, 1992), and on individuals’ abilities to 
assume each other’s perspective in order to be self‐reflective (Cooley, 1902; 
Mead, 1934; Schutz, 1962); it spreads from the internal conversation (Archer 
2003) and the narrative process (Bruner, 1990; Ricoeur, 1991; Pecchinenda, 
2008). Social media make these perspectives cutting‐edge since they allow 
subjectivization practices and offer the opportunity for identity textualization 
(Salzano, 2008), enhancing the dialectic between the embodied self and the 
desired self (Salzano, 2014). For instance, Memorable moi (2013) is a short film 
which tells the obsession regarding the identity acknowledgment. Some 
scholars claim a sort of disconnection between online and offline: late 
modernity identity — by means of digital media — is uninhibited and non‐
conforming (Reid 1991), or fluid and fragmented (Turkle, 1984; 1995) — 
because of the disembodiment — or alone despite always connected (Turkle, 
2011). This kind of disconnection is told by several cinematic storytelling 
(Catfish, 2010, Acht Blumen, 2012). According to other scholars, the digital Self 
is stable and sustained (Baym 1998), though disseminated along multiple 
relationships and conversations: it is rather enriched thanks to the connected 
reflexivity (Ito, 2008; Baym and boyd, 2012; Boccia Artieri, 2012) and anchored 
to the body presence — even though in a mediated form. Two movies, among 
others, tell about the body as an ‘identity stake’ through the digital interactions: 
Me, You and Everyone We Know (2005) and Her (2013). In particular, social 
media platforms work as identity playground during Adolescence (boyd, 2008; 
2014; Buckingham, 2008): young people’s identity‐in‐action (Weber and 
Mitchell, 2008) builds up between on line and offline interactions (Hine, 2000; 
2013). Many movies tell about these identity performance, ranging over the 
sexual identity building (InCONTACT, 2012) or the political one (The Real Social 
Network, 2012, #chicagoGirl: The Social Network Takes on A Dictator, 2013); 
others focus on the reputation management of the online identity (Chef, 2014), 
or on the offline augmentation of mediated relations (Face 2 Face, 2012). 
Cinema also describes the other side of the coin. Many movies about young 
people and media — which can be analyzed by means of an anthropo‐
mediologic approach (Frezza, 2014 ) — tell about the risks regarding the online 
identity building: the cyberbullying (Disconnect, 2014), the problems in the 
identification processes (Adoration, 2008, Chatroom, 2011), the good judgment 
(Hard Candy, 2005) and the mourning (UnFRIEND, 2014). Matrix (1999) is the 
founder of those movies which tell about the online dark side where, following 
Foucault (1988) the Self fluidity is intended as a consequence and expression of 
Power. As for this point of view, social media are interpreted as cultural device 
that trigger — by means of technical constraints (Couldry, 2010) and individuals’ 
control — a sociable power (Colombo, 2013) which imposes to conform the 
imagined audience and the social stereotypes. Documentaries like We Live in 
Public (2009), Generation Social (2012), Online Now (2012), InRealLife (2013), 
Terms And Conditions May Apply (2013) and the short movie Look Up (2014) 
describe the complaint of social media power and effect in the individuals’ daily 
life.  
 
Introduction 
The theme of the paper is how Cinema explores the category of identity and its 
formation or re‐configuration through web‐based relational and communicative 
practices.  
Cinema is one of the most powerful and effective ‘medium’ to tell about the 
‘modern times’ and the spirit and essence of the modern industrial civilization 
(Abruzzese, 2006; 2008; Casetti, 2008).  
Definitely, by telling its times, Cinema has also been able to observe other 
media close by, describing their enchantment and seduction or their shadows 
and dark side. This is the case of movies such as Citizen Kane (1941, Orson 
Welles) and Deadline — U.S.A. (1951, Richard Brooks) with reference to the 
Press; Network (1976, Sidney Lumet) and Videodrome (1983, David Cronenberg) 
relating to the Television; Radio Days (1987, Woody Allen) or American Radio 
(2006, Robert Altman) with reference to the Radio.  
Sometimes, as Young (2006) discuss in his book, Cinema can even predict the 
evolution of the mediascape (see for example The Glass Web, 1953, which talks 
about the television sensationalism, War Games, 1983 which describes the 
hacker culture, The Lawnmower Man, 1992, about the risks related to a 
potentially improper use of digital media, The Truman Show, 1998, about reality 
shows and their pervasiveness).  
As Frezza (1996; 2014) noticed, Cinema has always paid great attention to the 
social and cultural processes which are triggered and fed by media, both during 
the analog and the digital era. Over the last years, which have been labeled as 
Post Media age (Krauss, 2004), the cinematic eye has captured the evolution of 
social media’s landscape. The digital environment is completely merged into the 
daily life practices; nonetheless, Cinema has also properly shown that social 
media configure as complex contests where several social dynamics are 
enhanced and increased. For instance, on these ‘social spaces’ individuals can 
build or reconfigure their identities gathering theoretical issues like the 
performance strategies, or freedom and control themes. As we show in this 
paper, Cinema tells all these dynamics sensitively facing all aspects of the 
relationship between the identity building process and web‐based 
communication practices.  
This paper is divided into sections. In the first section (Identity at a glance) we 
briefly operationalize what is meant by Self, Identity and its dimensions. In the 
second section (The Identity playground), we draw on the first theoretical 
approaches which analyzed Identity building through the web practices. By the 
third section (Digital fakes & other stories) we analyze a few movies which 
highlight how the web can be interpreted as an identity playground were the 
dichotomy between the embodied Self and the desired Self can take place. In 
the fourth section (Identity construction: online and offline convergences) we 
describe the latest perspectives about the relationship between identity 
building or remediation through the web focusing on the cinematic point of 
view (fifth section). Finally (sixth and seventieth sections) we briefly provide a 
reflection on those movies and theoretical approaches which underline control 
and power themes.  
 
1. Identity at a glance 
Since understanding individuals as situated in social interaction and embedded 
within society is one of the primary interests of social sciences perspective, the 
concept of identity is one of the major topics areas of both theoretical and 
empirical development within these approaches.  
On the basis of the assumptions of philosopher William James (1890) regarding 
the multiple selves, sociologists mostly agree that individuals have many 
identities and they are of different kinds (Burke and Stets, 2009): in fact, 
identity is a shared set of meanings that define individuals: in particular roles in 
society, as members of specific groups, and as persons which have specific and 
unique characteristics. These identity meanings are negotiated and managed in 
interaction across the life‐span. From a sociological perspective, in fact, identity 
is mainly observed in its relational features: the identity is analyzed “in terms of 
differentiation from other identities (the question of the relationship with the 
other) and in terms of identification with a community more or less wide (family, 
nation, etc.) and more or less institutionalized” (Pecchinenda, 2015, p.58) 
Therefore, identity is a process and is dynamically built, context sensitive, 
malleable: while the Self — from a psychological perspective — feels like a 
stable anchor, the identities that constitute the self are dynamically constructed 
in context. The different identities through which the Self branches are 
“situated, pragmatic, and attuned to the affordances and constraints of the 
immediate context” (Oyserman, Elmore and Smith, 2012, p.70).  
Thus, identity undergoes many changes during individual’s lifetime as a result of 
the events and the stresses to which the subjects are exposed, in a ceaseless 
modeling process well defined as identization (Melucci, 1991). Following the 
symbolic interaction perspective (Cooley, 1902), the development of identity is 
based on the symbolic nature of the interaction and on the ability that the 
subjects have to assume the role of others and to look at themselves from that 
perspective, thinking of themselves in a detached manner (Sciolla, 1983) and 
transforming one's self into an object of reflection (Mead, 1934). In fact, 
reflecting on one’s Self requires that there is an ‘I’ that can consider an object 
that is ‘me’: in sociological discourse the term Self often includes the actor who 
thinks and the object of thinking while being aware of thinking. The awareness 
is part of identity building process: Anthony Giddens talks about the reflexive 
project of the self (Giddens, 1992), where the self‐reflection (Schutz, 1962) the 
internal conversation (Archer, 2003) and the self‐concepts such as content, 
attitude or evaluative judgements play an important role. In fact the content of 
the ‘me’ part of the self involves everything an actor thinks about who he/she 
is, was and will become. According to Giddens, we are now living in a context 
characterized by loss of the sense of the beliefs and practices that held together 
individuals and helped them to proceed on their course of life; this context, 
which he refers to as the late modernity, exposes the individuals to binding 
decisions and choices that have huge effects in their lives. In this framework it 
emerges the reflexive project of the self, that is, a project on which individuals 
work throughout their life‐span, having to make decisions about who to be and 
what to do with the help of a biographical account. Many scholars (Bruner, 
1990; Ricoeur, 1991; see also Pecchinenda, 2008) suggest that this tale delivers 
a self‐explanation to the individual and assists the actor to build his/her identity 
which is coherent but also fluid and malleable. Social web works as a powerful 
tool for the Self construction: in fact, by means of it individuals can express 
themselves through their biographical story, the narrative use, the self‐
reflexivity. This is the reason why it is crucial to observe the relationship and the 
mutual influence between the identity building process and the social web, 
which has been dreadfully described by the motion pictures. 
 
2. The Identity playground 
As said, the self‐reflexivity, the narrative practices and the biographical tales are 
the most recurrent and habitual web practices which foster identity building or 
re‐configuration. Though social web, as other media, is involved and cooperate 
in the identity‐related process of individualization and identification, the 
relationship between media and technology rekindle the eternal debate about 
determinism: as for many scholars, digital media shape the cognitive structure 
of individuals (Prensky, 2001; Tapscott, 1998). Definitely, the first researches 
about online communicative practices and their effects in the process of 
identity construction or reconfiguration basically follow a deterministic 
approach: as for these theories, there would be a correlation between the 
technical features and the identity building. For instance, this is the case of the 
RSC theory of the Computer‐Mediated Communication (Kiesler, Siegel and 
McGuire, 1984) or the SIDE one (Spears and Lea, 1992): by these approaches 
the reduced bandwidth resulted in the absence or scarcity of feedback and 
information conveyed by non‐verbal communication. As a result, the lack of 
discernable social cues favored disinhibition, de‐individuation, or Hyperpersonal 
behaviors (Walther, 1996; Walther and Tidwell, 1995) and definitely a kind of 
separation between the embodied Self and the desired Self (Salzano, 2008). 
By claiming a sort of disconnection between online and offline life, many 
scholars — during the ‘80s and ‘90s — consider the online identity as 
uninhibited and non‐conforming (Reid, 1991), or fluid and fragmented (Turkle, 
1984; 1995) — because of the disembodiment — or alone despite always 
connected (Turkle, 2011). According to these scholars, the offline identity is 
often frustrated and constrained; unlike the online identity is a kind of 
simulacrum and has a self‐concerned essence (Salzano, 2014). 
According to Elisabeth Reid (1996) the online environment would foster 
mechanisms of deconstruction of social boundaries, and of infringement of 
social conventions allowing the representation of a different Self. Moreover, the 
anonymous communicative practices would enable the individuals to wear a 
mask to play with on the identity playground (Reid, 1991). As stated by many 
scholars, on these identity work/playspace (Bruckman, 1992) new kind of 
relations and self‐presentation are therefore possible: in a kind of consensual 
simulation, individuals transform themselves, enrich, separate and create the 
elements of their everyday offline dimension. Paradoxically‐mind, the playful 
and uninhibited approach of the virtual environments encourage the 
development of closer relations in which even the sociobiological limits would 
be exceeded: unlike the real life, social agents can overcome their shyness or 
express themselves freely. As for Sherry Turkle, individuals experiment multiple 
selves which are momentary and vanishing and at the same time helpful in 
resisting to the dissociative trauma caused by postmodern life: the life online is 
a kind of refuge from real life; by eluding social conventions, it is therefore 
possible to experience parts of themselves that would otherwise remain 
unexplored. 
 
3. Digital fakes & other stories. Online identities in contemporary cinema  
Cinema often tells about the dialectic between the embodied Self and the 
desired Self: for instance, the obsession of an affirmation of identity is 
exasperated in the French short film Mémorable moi (2013) by Jean‐François 
Asselin. Mathieu is a young man suffering from a detectable emotional 
pathology, which lends himself to any type of gesture to attract the attention of 
a cyberpublic that is hungry of excesses: this obsession leads him to stake his 
own body and his loved ones.  
Many movies focus as well on the disconnection between online life and offline 
life. This is the case of Catfish (2010, Henry Joost and Ariel Schulman),a docu‐
fiction which tells about the fake identities. The film narrates the story of Nev, a 
newyorker photographer which is deceived and duped by Angela, a mature 
paintress coming from a rural area. The paintress, after having sacrificed her life 
to her family, aims to return in the art scene. For this purpose, Angela initially 
attracts Nev’s attention by ascribing her paintings to her daughter which is 
eight‐years‐old; besides, she creates a fake Facebook profile of Megan —an 
imaginary as well as attractive other daughter. The movie’s favorable outcome 
achieved a TV show on MTV (2012 – to present), where each episode focuses 
on similar cases. A comparable film is Acht Blumen (2011, Timo von Gunten). 
Benjamin Lewis’ life is totally lived online among social networks to compensate 
his bare existence without interpersonal relationships. Real life suddenly bursts 
into his life when he meets his virtual girlfriend and this is a shocking and 
distressing experience.  
 
4. Identity construction: online and offline convergences 
As seen, the sociological perspective is deeply concerned with the Self‐
presentation and the relationship between the embodied Self and the desired 
Self. With the passing of time the gap between online and offline has 
increasingly shortened: Internet has been incorporated in the everyday life 
practices, and scholars have been noticed that the online communication 
practices are full of social cues. Moreover, the importance attributed to the 
online relationships’ maintenance and to the reputation management is 
supporting a gradual alignment between the online and offline self‐construction 
and presentation. As stated by Goffman (1959), the actor introduces 
her/himself to the different audiences with which she/he interacts, constantly 
engaged among a front stage, a backstage and a lateral stage. Throughout the 
impressions' management, individuals are committed to providing a consistent 
image of themselves to others, both online and offline. 
Nevertheless, if on the one hand identity construction is more and more 
consonant between online and offline, however on the other hand the social 
web platforms offer much more opportunities for identity textualization 
(Salzano, 2015a): “the social web is, above all, something like a ‘huge box of 
personal stories’, self‐narration, stories behind the mirror, recordings and 
transcripts of stories. It is therefore a vast platform full of autobiographical 
stories, in which people talk about themselves as individuals” (Napoli, 2014, 
p.189). 
Hence, as many authors state, the digital Self is stable and sustained (Baym, 
1998) and anchored to the body presence — even though in a mediated form 
(boyd, 2008). Identity construction therefore swings and fluctuates between the 
freedom offered by the thousand shapes of the digital Self and the importance 
attributed to the Self presentation and the image management. This is 
particularly true during Adolescence (boyd, 2008; 2014; Buckingham, 2008): 
young people’s identity‐in‐action (Weber and Mitchell, 2008), in fact, builds up 
between on line and offline interactions (Hine, 2000, 2013). Therefore, the 
online communicative practices trigger social reflexivity: indubitably, the digital 
Self is disseminated along multiple relationships and conversations and 
enriched thanks to the connected reflexivity (Ito 2008; Varnelis, 2008; Baym and 
boyd, 2012; Boccia Artieri 2012). Hence, social agents exploit the opportunities 
provided by the social web to construct narratives of the self, to tell and reflect 
on themselves to a real or imagined audience. Individuals —on the one hand — 
through an optimized self‐presentation, display themselves to others’ glance. 
On the other hand, thanks to web 2.0, the spectator point of view is so 
internalized that from that same perspective, individuals are able to observe 
their own lives, their own experiences and they become the media (Boccia 
Artieri, 2012). Individuals think of themselves as being watched by an audience, 
using the set of tools and criteria of judgment they get when they were only the 
audience for their own narratives and communication practices. On these 
performative stages, the performance is technically advanced even though the 
‘performer’ is often unaware of this. Moreover, self‐performances and 
narratives are also carried out with the awareness of being in a wider context: 
social agents watch and are being watched, and they act with this situation in 
mind, amplifying the reflexivity that becomes connected: the social web also 
detonates reflexivity on the connection, by reflecting on the relationship with 
others and the way in which to relate the Self to the Other. 
Currently, the self‐presentation and the performative strategies are more and 
more iconic. Individuals construct their identity by means of the powerful and 
evocative allusiveness of video, imaging, selfies. The images, in fact, are chosen 
for their evocative power, because they point to something else, because they 
are references, or because represent a state of mind. They are visual link with 
autobiographical intent (Fiorentino, 2012; Salzano, 2015b).  
 
5. Digital Self and the movies  
As said, despite its mediated form, the digital Self is anchored to the body.  
Me, You and Everyone We Know (2005, Miranda July) focuses on the body as a 
stake through the social media interactions. The two minor children of a shoe 
salesman chat online all the day with an adult woman, until the smaller of the 
two meets her in a public park, in a sequence hanging in the balance between 
cruelty and tenderness.  
In Her (2014) Spike Jonze makes Theodore (Justin Phoenix) interact with a new 
operating system with high sensitivity, of which the employee falls in love. The 
film, free from technophobia, uses the mediated‐communication screens as 
mirrors of a bodily process of mourning, because of the separation from the 
beloved. 
Several films focus on teenagers’ identity construction mediated by social 
media. InContact (2012, Ann Oren), entirely shot with digital low‐definition 
devices (smartphones, tablets), focuses on a kind of love/affective triangle, 
mainly developed in the cyberspace, on a platform — InContact — which seems 
a mix between Facebook and a reality show. Oren tells the 
adolescents’obsession for Self‐performance and the staging of the Self — 
between voyeurism and exhibitionism — which are the unique tools to engage 
with the Other.  
Two documentaries narrate instead the relationship between digital media and 
a generational political awareness among young people. 
In The Real Social Network (2012, Ludovica Fales, Isis Thompson, Srdjan Keca), 
some English students, in protest against the increase of tax income on higher 
education, enthusiastically realize the social media (like Fb, Twitter or YouTube) 
important role in favoring the organization of events and in creating a collective 
awareness about generational issues.  
#chicagoGirl: The Social Network Takes on A Dictator (2013, Joe Piscatella), 
through the history of the 19‐years‐old Ala'a Basatneh, documents the primary 
role of social networks to encourage the civil resistance in Syria, especially 
among young people. Social media encourage the exchange of data within the 
movement and they also represent the main source of information for 
mainstream media.  
Chef (2014, Jon Favreau) talks about the ‘reputation management’ which has 
become more and more central in career's building process, haunting the 
innovative chef Carl Casper. After an unpleasant slating made by the critic 
Michel Ramsey on his blog, Casper argues with him on Twitter and the dispute 
virally spreads on the Web.  
Katherine Brooks’ experiment developed in Face 2 Face (2013) put into play the 
concepts of “friend” and “contact” among the social networks. During a 
summer, the director shot all the meetings with her fifty Facebook friends 
which are scattered through the United States.  
 
6. Risks and surveillance 
Identity construction and self‐presentation mechanisms among web‐based 
practices often have a shadow side which many movies have explored as it will 
be discussed later on.  
Some scholars have investigated such shadows: while Anthony Giddens 
considers the reflexive project of the self as an opportunity for individual 
freedom, Foucault (1988) conversely describes this Self ‘fluidity’ as a result and 
expression of the exercise of power. Even though individuals feel the illusion of 
self‐determination, their identity is nevertheless fruit of coercive power. As a 
result, the Giddens’ reflexive project is transformed in self‐surveillance or self‐
monitoring. According to Foucault — it is important to underline — this self‐
surveillance is carried out by individuals themselves: "Rather than being held 
(and indeed displayed) by sovereign authorities, power is […] diffused through 
social relationships; rather than being regulated by external agencies (the 
government or the church), individuals are […] encouraged to regulate 
themselves and to ensure that their own behavior falls within acceptable norms" 
(Buckingham, 2008, p.10). Following this perspective, the social agent’ self‐
presentations (also online) are “redefined as modern forms of confession, in 
which individuals are constantly required to account for themselves and “speak 
the truth” about their identities” (ibid.). 
As known, the relationship between media and power is a theme dear to the 
critical theory (Thompson, 1995; Castells, 2009; See also Curran, 2002; Fuchs 
2014). By this approach, social media are not therefore social spaces and 
discursive contexts of freedom and self‐determination, but rather control’s 
instruments where the technical constraints (Couldry, 2010) and the 
observation by other parties — for example, through the standardized 
adherence to the consumer society (Willett, 2009) — impose an alignment of 
identity among the imagined audience, building so a real 'social power' 
(Colombo, 2013). Finally, this conformity is complicated by the fact that 
imagined audiences may also be very different from the true one (Marwick and 
boyd, 2011). The audience cannot be simultaneously present at the time of the 
performance: however, by virtue of the properties of persistence, searchability, 
scalability and replicability (boyd, 2007) that audience may be present at any 
other time. The context collapse mentioned by boyd, following the path marked 
by Meyrowitz, in fact implies that it is difficult to maintain the boundaries, 
except in the case of the setting of privacy. As a consequence, the online 
impression management is really challenging — this is especially true for kids 
and young people — and often dramatic consequences occur in the Self 
presentation and construction. Conversely, the Self presentation can lead to 
practices of exhibitionism and voyeurism that recall once again Foucault (1976) 
and his reflections on the emergence of a wide range of discourses relating to 
sex. 
 
7. The Dark Side: the cinematic glance on identity distortions and on the 
ubiquity of social media in daily lives 
A great deal of films tell about the dark side of online identity construction.  
Disconnect (2012, Henry‐Alex Rubin) crosses four stories that tell about 
cyberbullying, cloning of credit cards, semi‐pedophile erotic webcams and 
mobile phone addiction. The film observes distressing human affairs, linked by a 
profound sense of alienation and loneliness that technology, rather than 
reduce, deeply sharpens.  
Also Adoration (2008, Atom Egoyan) and Chatroom (2010, Hideo Nakata) 
display the distortion of the identification processes during the adolescence. In 
the first film the story of a Palestinian terrorist, guilty of having hidden a bomb 
in his pregnant girlfriend's luggage, upsets the teenager Simon so much he 
starts telling the facts as if they had happened to his family. Partly as a result of 
his web multi‐conferences, Simon increasingly identifies with what he says. This 
work theorizes the indiscernibility between true and false, perhaps fueled by an 
incorrect use of digital media. The theme of teenagers' alienation is strongly 
faced in Hideo Nakata’s movie. A whole generation seems to reject human face‐
to‐face contact, to build the entire life in an online chatroom, ignoring the 
manipulative power of one of them which is encouraged by anonymity. 
The narrative plot of Hard Candy (2005, David Slane) is more complex. The 
fourteen‐years‐old Hayley (Ellen Page) lures a thirty‐years‐old photographer, 
Jeff, by chatting with him. Her aim is to torture him because she suspects he’s a 
pedophile. The fragility of young identities appears through the blurring of their 
judgment. Moreover, Hayley uses for her own benefit the ability to manipulate 
the conversation with an older interlocutor ‐ the supposed “monster” Jeff, 
which is unaware of her real identity. The plot realizes, then, a kind of reversal 
of Grimm Brothers’ Little Red Riding Hood. 
Often, among these films, teenagers seem unable to deal with the 
embarrassment, the grief and the pain. They take refuge behind the protective 
barrier formed by the screens and the interactive media, which are at the same 
time playgrounds and front stage of their idealized lives. That's exactly what 
happens in the Filipino movie Unfriend (2014, Joselito Altarejos), which focuses 
on a gay love story between the fifteen‐years‐old David and seventeen‐years‐
old Angelo. When David discovers the betrayal of Angelo, first he tries to re‐
earn him via sms and Skype calls. Therefore, since those attempts fail, he relies 
on the Web to transmit to the world the feelings that his former lover has 
wounded.  
The contemporary documentary cinema has repeatedly addressed the impact 
of the social media on daily lives.  
We Live in Public (2009, Ondi Timoner), made in ten years, asserts through the 
story of Josh Harris the role that the Internet is having on our lives . Founder of 
the first Internet television network in the 1990s, Harris realized the innovative 
project “Quiet”, which brought together 100 people in a New York City flat, 
which were constantly observed by the cameras; also, he conducted an 
experiment together with his girlfriend, where — for six months — they were 
under a camera surveillance 24 hours a day. 
The film questions the price to pay for a life in public. The testimony of Harris 
demonstrates how, using social networks such as Facebook, Twitter, My Space 
and others, in order to get recognition and connection, we give up our privacy 
and, often, we are increasingly isolated from our families, our friends and from 
the communities in which we live.  
Beeban Kidron, in InRealLife (2013), delves into the lives of a group of 
teenagers, trying to test the effects of digital media on their daily interactions.  
Much more rigorous is the path of Terms And Conditions May Apply (Cullen 
Hoback, 2013). The documentary explores what happens to our data when we 
click on “accept”, before using the online services. Hoback’s work focuses on 
phenomena like the cost of the so‐called “free services”, on the progressive and 
relentless disappearance of online privacy, on the power disparity between the 
web corporations such as Google and Facebook and ordinary users, and on the 
lack of clarity of the legal clauses and the apparent harmlessness of online 
activities. Generation Social (2012, Andrew Lavigne), reflecting on the 
Vancouver social media scene, shows how our inherent social nature produces 
a cultural shift, directed by web companies as much as by the choices of the 
social and digital media users. 
Two fiction short films, finally, focus on interpersonal mediated‐
communication. Online Now (2012, Pocket Jakes) is an ironic glance on the 
pervasiveness of digital and interconnected devices among the everyday 
interactions. In a more pedagogical and accusatory way, Look Up (2014, Gary 
Turk) is a j’accuse against the process of collective alienation and isolation, 
caused by digital media. Facebook and other platforms, according this short 
film, are the result of an illusion of social interactions, which drives us to seek 
flattery and “likes”, hiding the true emotions. 
 
Conclusion 
As described in this paper, the issue of the relationship between identity and 
social media is of great interest to the social sciences. Through this research 
work, it has been told how Cinema addresses this theme and describes it among 
all its facets. 
The movies recalled, in fact, show different aspects of the online process of 
identity construction: the obsession regarding the identity acknowledgment; 
the body concerns, the sexual identity building, the political issues or the 
reputation management of the online identity or, to finish, the complaint of 
social media power and effect in the individuals’ daily life.  
The text is the result of joint work of the authors. In particular, Introduction and Conclusion have 
been drawn together; Gino Frezza was responsible in particular for drafting the paragraph 3; Diana 
Salzano wrote paragraphs 2 and 4; Antonella Napoli wrote sections 1 and 6; Mario Tirino wrote 
paragraphs 5 and 7. 
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